**ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДЖЕРЕЛА**

**ПРО ВИНИКНЕННЯ МІСТА КРИВОГО РОГУ.**

Питання заснування міста Кривого Рогу є предметом розгляду в історико-краєзнавчій літературі вже понад 130 років. Це наукові, довідникові та популярні видання з 90-х років ХІХ до початку ХХІ століття. серед авторів такі відомі історики як Д.І. Яворницький. П.Л. Варгатюк, місцеві краєзнавці Г.Г. Гусейнов, О.О. Мельник, Я.Г. Ракітін, В.В. Стецюк, В.В. Тітов та інші. В їхніх публікаціях у тій чи іншій мірі висвітлювалося питання виникнення Кривого Рогу.

1. В «Материалах для оценки земель Херсонской губернии» подана така інформація: «ХVІІІ век и может быть раньше. Запорожское село Ингульской паланки. Церковь св. Николая построена в 1761 году. В 1781 году было 482 двора (2184 жителей), тогда здесь был узел 8 дорог. [1].

2. В «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «При существовании Запорожья Кривой Рог входил в состав Ингульской паланки» [2].

3. «По Екатерининской железной дороге»: «Во второй половине ХVІІІ столетия Кривой Рог уже представлял многолюдное селение . Так в 1781 году в нем числилось 482 двора и 2184 жителя» [3].

4. «Деловой и коммерческий Кривой Рог»: «С каких пор существует Кривой Рог точно утверждать нельзя, но по некоторым историческим справкам, время его основания можно отнести к началу существования Запорожской Сечи. В седних годах 18 века Кривой Рог был многочисленным селением с церковью (церковь св. Николая сооружена в 1761 году) [4].

5. «Большая Советская Энциклопедия»: «Кривой Рог возник в 17 веке на территории Запоррожской Сечи» [5].

6. Андрей Пахомов. «Борьба трудящихся Криворожья за власть Советов»: «Время основания Кривого Рога неизвестно, но во всяком случае оно относится к первым годам сущствования Запорожской Сечи, т. к. во второй половине ХVІІІ столетия оно уже представляло собою многолюдное селение» [6].

7. У книзі «Визначні місця України»: «Місто Кривий Ріг засноване у ХVІІ столітті запорожцями. В ті часи тут уздовж правого берега річки Саксагань проходив старий Батуринський шлях, яким колись Богдан Хмельницький водив свої полки на Жовті Води» [7].

8. «Днепропетровщина. Природа и экономика»: «Возникновение Кривого Рога относится к периоду освободительной войны украинского народа против польской шляхты, предшествовавшей воссоединению двух братских народов – украинского и русского» [8].

9. «Українська Радянська енциклопедія»: «В 17 ст. Кривий Ріг – козацький зимівник Інгульської паланки» [9].

10. П. Варгатюк та А. Дольчук у книзі «Рудна скарбниця Півдня» повідомляли: «В ХVІІ-ХVІІІ ст. багато таких зимівників і хуторів виникло в долинах Інгульця, Саксагані, Жовтої та інших річок. Частина зимівників, що виникла в середині ХVІІ ст. при злитті Інгульця і Саксагані, поклала початок існуванню Кривого Рогу» [10].

11. У географічному нарисі «Дніпропетровська область» сказано: «Засновниками (ХVІІ ст.) і першими жителями Кривого Рогу були запоріжці, що поселилися біля старого Батуринського шляху (по ньому Богдан Хмельницький водив свої полки на Жовті Води, де громив польську шляхту» [11].

12. «Советская Историческая Энциклопедия»: «Кривой Рог возник в 17 в. из поселения запорожских казаков» [12].

13. У довіднику-путівнику «Криворіжжя» П. Варгатюк писав: «Кривий Ріг має двохсотрічну історію. Зародився він в середині ХVІІ століття в південній частині Інгульської паланки (повіту) Запорізької Січі. Першою клітиною сучасного міста був запорозький зимівник, що виник на лівому березі Саксагані, в місці її злиття з Інгульцем. …Не малу роль відігравало і розташування села на старому (чумацько-козацькому) Кизикерменському шляху, що з’єднував Перекоп з Кременчуком….В середині ХVІІІ століття Кривий Ріг був уже великим селом, про що свідчить побудова в ньому церкви в 1761 році (церкви будувалися тільки у великих селах)» [13].

14. У ґрунтовній «Історії міст і сіл УРСР. Дніпропетровська область»: «Початок нинішньому місту поклали запорізькі зимівники, які виникли в середині ХVІІ століття… Поселення було розташоване на одній з важливих козацьких комунікацій – Кизикерменському шляху, на схід від нього пролягав Микитинський шлях…У ХVІІІ столітті Кривий Ріг, що став великим запорізьким поселенням, входив до Інгульської паланки (повіту) Запорізької Січі» [14].

15. «Радянська енциклопедія історії України»: «Початок нинішньому місту поклали у середині ХVІІ століття кілька запорізьких зимівників (хуторів). У ХVІІІ столітті Кривий Ріг став великим козацьким поселення, що входило до Інгульської паланки запорізької Січі [15].

16. «Енциклопедія Українознавства»: «Кривий Ріг заснований в середині 17 століття» [16].

17. У топонімічному довіднику «Знайомі незнайомці» А. Коваль пише: «Відомо, що у ХVІІ ст. на тому місті, де тепер Кривий Ріг, було селище-зимівник Інгульської паланки, його заснували запорожці» [17].

18. Останнє й найновіше видання Інституту історії НАН України «Енциклопедія історії України» повідомляє: «Першими постійними поселеннями на території, що нині входить до меж сучасного міста, був зимівник. Він згадується у складі створеної 1734 року Інгульської паланки. Його будівництво пов’язують з іменем козака Івана Рога, який у 60-70-х рр. 17 ст. обирався кошовим отаманом Чортомлицької Січі. Від 1770 р. в цьому зимівнику було розташована ставка Коша Запорізької Січі. Після завершення російсько-турецької війни 1768-1774 рр. по тутешній території проліг новий поштовий тракт, одна зі станцій якого 1775 р. була заснована в місцевому урочищі – Кривий Ріг. Біля станції утворилося поселення з однойменною назвою, згодом воно отримало статус державної слободи» [18].

Як бачимо, більшість видань відносять час заснування першого поселення (зимівника) до ХVІІ століття. Проте їхньою серйозною вадою ми можемо вважати відсутність посилань на писемні джерела, які, можливо, були втрачені під час Другої світової війни. Тому історіографічне дослідження слід доповнити археологічними знахідками, архівними і картографічними документами.

**Джерела**

1. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т. VI. – Херсонский уезд. – Херсон, 1890. – С. 258-259.

2. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. ХVІ. – СПб, 1895. – С. 739.

3. По Екатерининской железной дороге. Вип. 1. – Екатеринослав, 1903. – С. 55.

4. Минухин Э.А., Стецовский Я.И. Деловой и коммерческий Кривой Рог и его рудничный район. – Кременчуг, 1914. – 117.

5. Большая Советская Энциклопедия. Т. 23. – М., 1953. – С. 385.

6. Пахомов А.Г. Борьба трудящихся Криворожья за власть Советов. – Днепропетровск, 1956. – С. 12-13.

7. Визначні місця України. – К., 1958. – С. 170.

8. Днепропетровщина. Природа и экономика. – Днепропетровск, 1959. – С. 254.

9. Українська Радянська Енциклопедія. Т. 7. – К., 1962. – С. 365.

10. Варгатюк П.Л., Дольчук А.В. Рудна скарбниця Півдня. – Дніпропетровськ, 1966. – С. 13.

11. Лапко. М.В. Дніпропетровська область. – К., 1967. – С. 139.

12. Советская Историческая Энциклопедия. Т. 8. – М., 1968. – С. 150-151.

13. Варгатюк П.Л. Криворіжжя. – Дніпропетровськ, 1969. – С. 6-7.

14. Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. – К., 1969. – С. 285-286.

15. Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – С. 507.

16. Енциклопедія Українознавства. Т. 3. – Львів, 1994. – С. 1170.

17. Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2001. – С. 33.

18. Енциклопедія історії України. – Т. 5. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 323.